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ABSTRAKT
Ky hulumtim shkencorë i titulluar “Strategjia e luftimit të terrorizmit” flet për terrorizmin,
e cila edhe në shtetin tonë shfaqet si një ndër format e kriminalitetit të organizuar dhe ka
për qellim të hulumtoj dhe studioj terrorizmin dhe aktet terroriste si një fenomen mjaft të
përhapur në shoqërinë bashkëkohore dhe në vendin tonë, dhe të vej në pah rrezikshmërin
që vjen nga kjo dukuri. Ajo se çfarë e bën me të rëndësishme çështjen është fakti se, edhe
nese do të dëshironin apo jo disa njërëz, realiteti flet se terrorizmi si fenomen është shumë i
rrezikshëm dhe nuk mund të injorohet, sepse ekziston dhe është konkret . Madje edhe është
më shumë se kurrë gjatë historisë në jeten tonë.
Në parim do të njihemi më historkun e shkurtër të terrozimit, kur është shfaqur, kush janë
faktorët apo shkaqet e shfaqjës së tij, për të vazhduar deri tek mënyrat, strategjitë e luftimit
dhe parandalimi i këtij të këtij fenomeni.
Metodat që janë përdorur gjatë kësaj pune janë të fokusuara në: metoda historike, metoda
analitike (e punuar në një përmbledhje nga literaturat e ndryshme), metoda e intepretimit të
legjeslacionit dhe metoda statistike.
Në këtë punim shkencor do të nxjerrim këto konkulzione:
Terrorizmi është pjesë e çdo vendi, analizimi dhe studimi i formave të ndryshme të kryerjes
së veprave penale, si dhe struktura ligjore lidhur me rregullimin dhe sanksionimin e
terrorizmit. Pra, në tërësi ky punim ështe i rëndësishëm pasi trajton këtë dukuri mjaft
komplekse dhe të përhapur, në shoqërin bashkohore, trajton çështjet juridiko-penale,
përmend format, karakteristikat dhe faktorët e ndryshëm kriminogjen që kanë ndikuar në
paraqitjen e tij.
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HYRJE

Terrorizmi si një nga format e kriminalitetit, është bërë brengë tejet e rëndësishme për
shtetin dhe organet e tij të mbrojtjes. Aktiviteti terrorist në shekullin e kaluar ka qenë
problem i madh për sistemin ndërkombëtar të sigurisë dhe vazhdon të përhapë frikë, panik
dhe pasiguri në tërë botën. Metoda e terrorizmit është dhuna, dhe caku i tyre janë qeveritë
dhe qytetarët, shkaktimi i frikës dhe ndryshimi i dhunshëm politikë e social.
Terrorizmi si formë e dhunës ka qenë prezent në të gjitha periudhat e zhvillimit të shoqërisë
njerëzore, por fundi i shekullit XX dhe fillimi i shekullit XIX do të mbahet mend për një
përshkallëzim të madh të terrorrizmit për shkak të numrit të madh të viktimave, dëmeve të
mëdha materiale dhe frikën e vazhdueshme për sulme të reja duke tronditur tërë botën.
Këto akte terroriste me kalimin e kohës moren dimenzione të reja duke u bërë çdo herë e
më të pa mëshirshme dhe brutale. Për shkak të këtij eskalimi dhe për shkak të numrit të
madh të viktimave, terrorizmi është bërë gjithnjë e më shumë objekt hulumtimi për
studiuesit dhe ekspertët tjerë në këtë fushë, të cilët janë duke u përpjekur për ta përcaktuar
këtë fenomen.
Meqënëse bota njerëzore gjithnjë e më tepër ndihet e rrezikuar nga forma të ndryshme të
terrorizmit atëherë paraqitet nevoja për mbrojtje nga ky fenomen, i cili është bërë sfidë për
çdo shoqëri, shtet dhe komunitet. Prandaj, kundër këtij fenomeni duhet që të gjithë të
rreshtohemi në një front, pa dallim ngjyre, kombi, feje apo race, pra ta krijojmë një
koalicion global anti-terrorist.
Në këtë drejtim, kam menduar ta jap kontributin tim përmes këtij punimi, që terrorizmi të
mos jetë një dukuri që shkatrron jetën dhe vendin po që këto strategji dhe metoda ti
përdorim, që terrorizmi të mos mbetet si problem dhe një dukuri për zhdukjen e shetit po të
ndërtojmë një shtet, shoqëri të fortë dhe të qëndrueshme në luftë kudër kësaj dukurie
negative.
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2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Nocioni i terrorizmit

Terrorizmi është dhunë e paramenduar ndaj masës jo luftuese me qëllim ndikimin e
opinionit publik për te arritur më pas në goditjen e objektivave me natyrë politike,
ushtarake apo ideologjike e cila konsiston në kryerjen e një krimi nga një individ, grup apo
nga një shtet dhe përdoret për të ngjallur tek njerëzit një ndjenjë frike e cila në shumë raste
është shumë më e madhe se pasojat e vërteta të aktit.
Sipas KPK-së terrorizmi, veprimi terrorist apo vepër terroriste konsiston në kryerjen e një
ose më shumë veprave penale të cilat janë të cekura nga neni 121-145 që kanë për qellim
frikësimin serioz të popullsisë, detyrimin e padrejtë të një organi publik, qeverisë apo
organizatës ndërkombëtare për të kryer ose për të mos kryer ndonjë veprim, apo që
seriozisht të destabilizojë ose të shkatërrojë strukturat themelore politike, kushtetuese,
ekonomike apo shoqërore të Republikës së Kosovës, të një shteti tjetër apo të një organizate
ndërkombëtare (Kodi Penal I Kosovës,2012).
Vetë fjala “terrorizëm” paraqet një sintezë të emrit latin terror dhe sufiksit po latin, por me
prejardhje greke, “izm”. Fjala terror, rrënjët e veta i ka në foljen “tras”, e cila do të thotë
dridhje. Haset në fjalët greke “ipee”, në atë perse “tersidan”, latine “ters” apo “tres”,
pellazge “terr”, që nënkupton errësirën e thellë e të plotë, botën pa dritë, por edhe tmerrin,
trishtimin, shkaktimin e frikës dhe të dridhjes, dhunën politike, deri te shkatërrimi fizik i
kundërshtarit (Latifi , Elezi , Hysi ,2012) .
Në aspektin shoqëror, terrorizmi interpretohet si “përdorim i drejtpërdrejtë dhe i organizuar
i dhunës”, kryesisht nga grupe e organizata të gatshme që në mënyrë fizike, duke përfshirë
edhe atentatet, vrasjet, marrjen e pengjeve, me qëllim që t´i imponojnë vullnetin e tyre
shtetit dhe shoqërisë, të ngjallin terror psikik ndaj masës së gjerë, duke shkaktuar
kompleksin e frikës personale e kolektive, pasiguri, shqetësim, panik e apati. Të gjitha këto
fjalë tregojnë reaksionin trupor që është shprehur me foljen dridhje (Vesel Latifi,2017).
Ndërsa sipas disa autorëve të tjerë, fjala terrorizëm e ka prejardhjen nga fjala latine terror –
“teroris”, që d.m.th. frikë e madhe, kurse në fjalorin shkencorë dhe politik ka hyrë përmes
gjuhës frënge, në të cilën me rëndësi jashtëpsikologjike ekziston që nga viti 1794, për të
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treguar masat e jashtëzakonshme që Jakobinët i kanë marrë për mbrojtjen e Revolucionit
(Demolli,2002).
Sipas Koventës së Gjeneves për pengimin dhe ndëshkiminm e terrorizmit I cili ishe
aprovuar në vitin 1937 e cila duhet cekur që asnjëher nuk ka hyrë në fuqi, terrorizimi
definohet si një “veper penale e drejtuar kundër shtetit e cila ka për qellim krijimin e
gjendjes së tmerrit, të frikës po ashtu edhe të pa sigurisë në vetëdijën e grupeve të caktuara
të njerzëve apo të qytetareve”.
Nje definicion mbi terrorizimin ështe edhe nga ana e FBI ku ata terrozimin e definojnë si
një “përdorim I kundërligjshëm kunder përsonave dhe pasurisë së tyre, duke e kanosur apo
shtrënguar qeverinë, popullin për të arritur realizimin e qellimeve të tyre të caktuara çofshin
ato sociale apo politike (The Federal Bureua of Investigation 2002-2005).

2.2

Aktet terroriste në periudha të ndryshme historike

Sipas të gjitha të dhënave që janë të njohura deri më tani, aktet terroriste janë paraqitur
shumë herët në epokat e zhvillimit historik të njerëzimit. Kjo e bën më të lehtë të kuptohet
se terrorizmi i ka rrënjët nga kohët shumë të hershme të historisë së njerëzimit. Edhe
përkundër faktit se gjatë zhvillimit historik të njerëzimit kanë ndryshuar shumë mënyrat
dhe mjetet që janë përdorur për kryerjen e akteve terroriste, ajo që ka mbetur deri në ditët e
sotme dhe që vazhdon të mbetet e njëjtë në aktin terrorist është dhuna apo kërcënimi serioz
për ushtrimin e dhunës (Demolli,2002).
Dhuna ose kërcënimet për ushtrimin e dhunës, që janë përdorur në të kaluarën për qëllime
të ndryshme, të cilat varësisht nga periudha kohore kur janë përdorur, por edhe nga kush
janë përdorur, kanë ndryshuar. Ajo që ka mbetur e njëjtë është se kanë pasur për qëllim
frikësimin apo imponimin e një zgjidhje të caktuar që mund të jetë politike, fetare, apo me
qëllim dominimi mbi grupet tjera. Megjithëse objektivat, viktimat, autorët, shkaqet dhe
justifikimet për përdorimin e terrorit kanë ndryshuar, metodat e terrorizmit kanë mbetur të
njëjta (Garrison,2003).
Gjatë historisë, terrorizmi ka kaluar në tri periudha:
1. Periudha e vrasjes së tiraneve
2. Terrorizmi në shekullin XIX dhe paraqitja e anarkistëve
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3. Terrorizimi në shekullin XX (Demolli,2002)

2.2.1 Periudha e vrasjes se Trianeve
Periudha e vrasjës së Tiraneve është forma e parë e cila përmendet qysh në bashkësinë
primitive qysh prej mendimtarëve të lashtë të Greqisë antike, tiranët janë trajtuar si
uzupatorë ndërsa tirania si forma më e tmerrshme e pushtetit i cili duhet të përmbysur me
vrasjen e tiranit dhe zhdukjen e tiranisë (Weinberg& Eubank,2006). Për të kuptuar më
botëkuptimin e tiranisë dhe tiranit citohet nga Ticiti I cili thoshte “as pushteti I mbretërve
nuk është I lirë dhe I pa kufuizar” (Demolli,2002). Edhe në Kinen e lashtë dhe në Indinë e
vjetër hasen medime të ndryshime të ngjajshme ku mendimtaret përkrahnin cdo lloj
rezistence kundër pushtetit autoritar, ku thënja e tyre ishte “kur një mendim është I pranuar
nga shumica, ai është më I fortë se edhe vetë mbreti” (Dordjevic,1978).
Sipas autorit Ksenofanis I cili ishte filozof grek, thoshte se vrasësit e tiranëve nuk duhet të
denohen, po përkundrazi duhet që ata të shpërblehen në mënyra të ndryshme, ndërsa sipas
Ciceronit, romakët e vjetër vrasjen e tiranëve e kanë konsideruar si një veper heroike,
veqanarishtë në qoftesë tirani ka qenë në të njetën gjini ose i afërt me vrasësin
(Demolli,2002).
Një tiran, është një sundues absolut i pakufizuar nga ligji, ose ai që ka uzurpuar sovranitetin
legjitim. Shpesh i përshkruar si një karakter mizor. Një tiran mbron pozicionin e tyre me
mjete shtypëse, duke u kujdesur për të kontrolluar pothuajse çdo gjë në shtet (Chisholm
,1911).
Platoni dhe Aristoteli përcaktojnë tiranin si një person që rregullohet pa ligj, duke përdorur
metoda ekstreme dhe mizore kundër popullit të tyre dhe të tjerëve. Ajo përcaktohet më tej
në Enciklopedinë si uzurpator i fuqisë sovrane, që i bën subjektet e tij viktima të pasioneve
të tij dhe dëshirave të padrejta. Gjatë shekullit të shtatë dhe të gjashtë para Krishtit, tirania
shpesh shihej si një fazë e ndërmjetme ndërmjet oligarkisë së ngushtë dhe formave më
demokratike të rendit (Enciklopedia ose fjalor I aryetuar, 2015).
Sipas Toma Akunit dalloheshin 2 lloje të tiranve, nëqoftëse tirani ka ardhur në pushtet
përmes rrugës ligjore, atëherë tiranin nuk guxonte ta vriste individi, po nese nuk egzistonte
ndonje fuqi më e madhe për ta gjykuar tiranin atëherë bashkësia të cilën e përfaqësojnë
4

qytetarët e vet më inters ë pergjithshëm mund të ngritëshin kundër tiranit dhe ti shqiptonin
denimin me vdekje. Nese tirani ka ardhur në pushtet përmes dhunës atëhere lejohej vrasja e
tij sepse ai nuk mund të thirret në legjitimitetin e pushtetit të tij dhe mund të konsiderohet si
armik i popullit.
Ndërsa sipas kishes katolike, ata nuk kishin kurfarë qëndrimi unik për vrasjen e trianëve.
Në fillim te shek. XV Koncili në Kostancë e gjykonte vrajsen e trianëve. (Demolli,2002).

2.2.2 Terrorizimi në shekullin XIX dhe paraqitja e Anarkistëve
Deri në shekullin XIX, forma kryesore dhe e vetme e terrorizmit ishte vrasja apo zhdukja e
përsonaliteteve udhëheqëse siç ishin mbreterit, imteratorët gjë e cila edhe interpretohej si
vrasja e tiraneve. Qellimi I vrasjes të tiraneve ishte thjeshtë për ta hequr qafe tiraninë dhe
kjo bëhej zakonisht nga grupet të vogla njërzsish, anëtarë që krynin vrasje në emer të disa
parimeve, në mënyrë që të dërgonin një mesazh të caktuar (Weinberg& Eubank,2006).
Fillimi I terrorizmit bashkëhorë lidhet me revolucionin francez në periudhën shtator të vitit
1793 deri në korrik të vitit 1974.
Në fillim të shekullit XIX, deri në fillimin e Luftës Parë Botërore, sulmet terroriste u
përhapën në tërë botën. Fillimi i shek.XIX paraqet kohen kur mjetet dhe mënyrat e kryerjes
dhe organizmi i personave që kryejnë vrasjët e këtilla përsosen dhe ngitën në një nivel me
të lartë. Para shekullit XIX vrasjet me motive politike I kryenin individët e vetmuar që ishin
të bashkuar në grupe të vogla, në të cilën hynin kryesishtë të afërmit apo familjarët e
viktimes, kurse në shek.XIX risi në këtë drejtim ishtë rritja e madhe e grupeve terroiste e
vendeve të ndryshme të Evropës, të rradhitura nga anarkistët deri tek eksremistet që u
shërbenin aktiviteteve terroriste për të realizuar disa qellime të larta të tyre (Demolli,2002).
Ky grup kishte si motivim kryesor urrejtjen racore dhe fetare për rrjedhojë edhe u bë
shumë i shquar në futjen e frikës te njerëzit e tjerë (Berger, 1923).
Në Rusi, njihet grupi “Narodnaya Volya” (Dëshira e popullit). Ky grup kishte orientim
majtist që kishte për qëllim kryerjen e akteve terroriste kundër aristokracisë cariste dhe
mbështetësve të saj në Rusi. Ky grup anarkist besonte se njerëzit janë të fjetur dhe ata duhet
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të zgjohen përmes akteve terroriste. Ideja e grupit ishte se duke vrarë mbretërit e tjerë në
Evropë do të vijë deri te rënia e mbretërive (qeverive) të Evropës dhe në këtë mënyre do të
arrinin qëllimet e tyre (Garrison, 2003).
Sipas Vudkokut, “të gjithë anarkistët e mohojnë pushtetin dhe luftojnë kundër tij, dhe të
gjithë ata që luftojnë kunder pushtetit nuk quhen anarkistë sepse cdo revlotë kundër shtetit
nuk është anarkizëm”. Fjala anarki rrjedh nga fjala greke an-arche që do të thotë mungesë e
komandës, autoritetit apo udhëheqjës (Demolli,2002). Grupe të këtilla të njohura si
anarkiste u paraqiten në gjysmën e dytë të shekullit XIX në shumicën e vendeve më te
zhvilluara në Evropë si: Rusia, Franca, Spanja, Italia, Gjermania, Zvicra, poredhe SHBA
(Demolli,2002).

2.2.3 Terrorizimi në shekullin XX
Në fillim të shekullit të 20-të, ndodhi një ngjarje e cila nga qarqet e ndryshme u konsiderua
si një akt terrorist. Është fjala për vrasjen e princit austro-hungarez, Franc Ferdinantit,
dhe gruas së tij princeshës Sophie of Hohenberg, nga një serb i Bosnjës i quajtur
Gavrillo Principi. Në ditën e vrasjes ai besohet se ishte së bashku me grupin, që përbëhej
nga gjashtë vrasës. Vrasja e Princit austriak është konsideruar si një akt i terrorizmit, por
që edhe sot e kësaj dite kjo vrasje konsiderohet si ngjarje që ndikoi në fillimin e Luftës së
Parë Botërore (Young,2009).
Disa nga studiuesit me të drejtë, vitet e 70-ta të shekullit XX, i quajtën edhe si “dekadë e
terrorizmit ajror”. Në këtë periudhë kohore, sipas raporteve të agjencive të ndryshme të
sigurisë, kanë ndodhur më shumë se 20 rrëmbime të aeroplanëve të ndryshëm, sikurse
edhe incidente të tjera të drejtuara kundër linjave ajrore evropiane dhe amerikane
(Garrison, 2003).
Një rast tjetër që kishte ndodhur në këtë periudhë kohore dhe që do të këtë ndikim edhe
nëperiudhat e mëvonshme ishte edhe sulmi me material shpërthyes në Qendrën
Ekonomike Tregtare, në New York të SHBA-ve, më datën 26 shkurt 1993. Në këtë rast
ishte përdorur një kamionetë me rreth 600 kg eksploziv, që shpërtheu në bazamentin e
kullës veriore. Ky në fakt do të jetë edhe një fillim tjetër, që do ta paraqesë aktin terrorist
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të një tjetër natyre, ku objektivi i terroristëve ishte një objekt krejtësisht civil pa ndonjë
implikim administrativ, shtetëror apo ushtarak, prandaj me të drejtë mund të
konkludohet se pikërisht këtu i gjejmë edhe rrënjët e para të asaj që më
vonëstudiuest do ta quajnë “terrorizmi modern”.
Fatmirësisht shpërthimi nuk arriti qëllimin e rrënimit të kullës, por nga ky eksplodim
vdiqën 6 veta, ndërsa u plagosën më shumë se 1000 njerëz të pafajshëm dhe u shkaktuan
rreth 300 milionë dollarë dëme materiale Kjo përpjekje për shembjen e Kullave Binjake, që
nuk pati sukses më 1993, do të kryhet më vonë përkatësisht më datën 11 Shtator 2001. Një
grup i trajnuar mirë i organizatës terroriste “Al Qaeda” e udhëhequr nga Osama Bin
Laden, do të arrijë që përmes një sulmi shumë mirë të organizuar dhe deri në detaje të
planifikuar, të shembë të dy kullat (Deflem, 2010) Sulmi i shembjes së Kullave Binjake ose
siç njihet ndryshe në opinionin publik me emrin “sulmi terrorist i 11 Shtatorit”, ndryshon
një herë dhe përgjithmonë historinë e sulmeve terroriste.
Ngjarja e 11 Shatorit 2001, pati një ndikim të gjerë në ndryshimin e doktrinave të sigurisë,
por edhe të legjislacionit dhe sistemeve juridike në pothuajse mbarë botën, ndryshime këto
të cilat shkaktuan, në shumë raste, edhe mohim apo shtrëngim të të drejtave dhe lirive civile
të individëve, për shkak të rrezikut që sjellin aktet e tilla terroriste. Akti terrorist u krye
duke përdorur aeroplanët e linjave nga aeroportet brenda SHBA-ve, plan, i cili ishte në
detaje i përkryer dhe tejet i sofistikuar. Madje, aq mirë i realizuar, saqë, siç shpjegohet në
raportin e Komisionit të formuar enkas për hulumtimin e sulmeve të 11 Shtatorit, edhe
përkundër faktit se autoritetet amerikane të sigurisë kishin një organizim të nivelit të lartë,
ato nuk arritën të parandalojnë sulmin (The National Commission on Terrorist Attack
Upon the US, 2004). Ajo që është shumë e rëndësishme të thuhet është edhe fakti se tani ky
ndryshim i formës së akteve terroriste nënkupton edhe ndryshime qenësore në mënyrën e të
vepruarit, që d.m.th., decentralizim të organizatës dhe veprim në grupe apo qeliza të vogla,
e gjithë kjo me qëllim të pengimit në zbulim.
Ndërsa, terrorizmi në ditët e sotme, përveç grupeve të ndryshme si “Al Kaida”, nënkupton
edhe krijimin e organizatave si “ISIS”, që kontrollon një territor të caktuar në Lindjen e
Mesme, duke imponuar rregulla të caktuara me pretendime të aplikimit të së drejtës së
Sheriat.
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2.3

Shkaqet objektive dhe subjektive të terrozimit

2.3.1 Shkaqet objektive dhe subjektive
Shkaqet e rrezikimit janë fenomene dhe procese të cilat kur kombinohen e sjellin
terrorizmin si dukuri negative për njerëzimin. Autorët e ndryshëm bazohen në shkaqe të
ndryshme të terrorizmit, kjo është njësoj sikur edhe me rastin e përkufizimit të terrorizmit i
cili në vete ngërthen një numër të madh elementesh. Marrë në përgjithësi, përkundër këtyre
dallimeve ekzistojnë dy shkaqe kryesore të terrorizmit: objektive dhe subjektive.
Shkaqet objektive parasëgjithash paraqesin probleme objektive si padrejtësia, anomalitë
frustruese në sistemin ekonomik dhe atë politik. Në radhë të parë mendohet në
funksionimin, përkatësisht në mos funksionimin e institucioneve shoqërore dhe shtetërore,
korrupsionin në të gjitha sferat jetësore (arsim, shëndetësi, ekonomi, gjyqësi). Është
evidente se shumica e shteteve nuk mund të vendosin rend dhe ligj në shtetin e vet që t’i
rregullojnë problemet e brendshme, gjë që paraqesin një oazë të përshtatshme për fillimin e
terrorizmit(Jovanovcic,2016).
Kjo krizë e brendshme shtohet edhe më tepër me presionin e forcave të jashtme politike,
ekonomike, teknologjike, etj. duke i thelluar edhe më tendencat negative me qëllim të
destabilizimit dhe shkatërrimit të sistemit ligjor dhe atij të sigurisë kombëtare. Pra, në
shkaqet objektive mund të numërojmë dallimet e mëdha socio-ekonomike në shoqëri dhe
thellimi i mëtejmë i tyre, sistemi jodemokratik kushtetues, nacionalizmi ekstrem fanatik,
problemet e pazgjidhura etnike, problemet e pazgjidhura ndërkufitare, varshmëria koloniale
dhe neokoloniale, dëshira për ekspansionizëm dhe hegjemonizëm (nacional, territorial,
ekonomik, social, fetar dhe dominim kulturor) si dhe kleroshovenizmi dhe fundamentalizmi
(Jovanvic,2016).
Me shkaqet subjektive nënkuptohen të gjitha ato vlerësime të terroristëve, sipas të cilëve
gjendja e shoqërisë është e pa përballueshme dhe kjo gjendje mund të ndryshohet vetëm me
përdorimin e forcës dhe forca është mjeti i vetëm me të cilin mund të arrihet deri tek
qëllimi (Jovanovic, 2016).
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Pra shkaqet subjektive janë produkt i shkaqeve objektive.Faktorët subjektiv orvaten që me
çdo kusht të krijojnë klimë mos besimi që të rinjtë, intelektualët, por edhe grupet shoqërore
të mos e gjejnë vehten në këtë sistem juridik.Kështu tashmë dalin individë ose grupe gjoja
me autoritet, të cilët e shpallin vetën si shpëtimtar të kësaj gjëndjeje.Këta njerëz janë të
indoktrinuar, të rekrutuar dhe të pajisur me armë dhe mjete eksplozive si dhe të siguruar
materialisht dhe financiarisht.Sipas disa autorëve, njëri prej shkaqeve kryesore të sulmeve
bashkëkohore terroriste, është edhe pozita dhe roli udhëheqës i SHBA-së në botë.Gjatë
dekadave të fundit, numër shumë i madh i sulmeve terroriste, është i drejtuar kundër
interesave të SHBA-së.Këto sulme arsyetohen në lidhshmërinë e tyre me hegjemoninë
amerikane dhe arsyetohen me faktin se SHBA-të kanë rol dominues në konfliktin AraboIzraelit.
Krahas këtyre shkaqeve mund të ndodhë që edhe ambiciet e grupeve të ndryshme shoqërore
të cilat nuk mund të realizohen (ardhja në pushtet, dëshira për hakmarrje, verbëria fetare,
etj.) të bëhen shkak i terrorizmit (Jovanovic,2016).

2.4

Klasifimi i terrorizmit

Sipas Malkolm Rifkina “valët e terrorizmit global kanë sjellë edhe virusin e terrorizmit
ndërkombëtar” (Rankovic,2015). Po ashtu një klasifikim tipologjik e ka bërë edhe
shkencëtari anglez, Paul Willikson, i cili i ndan si vijon:
•

terrorizmi kundër një pushteti autokratik;

•

terrorizmi pseudorevolucionar;

•

terrorizmi si mjet i luftës nacionalçlirimtare;

•

terrorizmi si mjet efektiv kundër një pushteti totalitar;

•

terrorizmi kundër sistemit liberal dhe demokratik;

•

terrorizmi ndërkombëtar (Krasniqi, 2005).

Ndërsa B. Crozier duke marrë për bazë motivet dhe ideologjitë politike kishte bërë këto
dallime:
- grupet terroriste etnike, fetare ose revolucionare;
- grupet terroriste marksiste-leniniste;
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- grupet terroriste anarkiste;
- individët ose grupet terroriste patologjike;
- individët ose grupet terroriste neofashiste; dhe
- mercenarët e motivuar idelogjikë (Krasnqi,2005)
Terrorizmi, si një fenomen kompleks politik dhe (anti) social, klasifikohet sipas kritereve të
ndryshme. Të gjitha klasifikimet e terrorizmit kanë një karakter kryesisht teorik dhe
metodologjik dhe nuk përjashtojnë njëri-tjetrin. Ka shumë kritere për klasifikimin e
terrorizmit por padyshim qe ndarja më e rëndësishme e terrorizmit është ajo brendshme dhe
ndërkombëtare, e cila është e bazuar në datë, vendndodhja terroriste, shtetësia e kryerësit
dhe viktimat (Jovnovic, 2016).

2.4.1 Karakteristikat e terrorizmit
Karaketristikat e terrorizmit janë të lidhura me manifestimin e tij, prandaj edhe janë
specifike për çdo lloj akti terrorist. Shkaktari kryesor i çdo lloj forme të terrorizmit si dhe të
vet aktit terrorist është njeriu, edhe atë si anëtar i ndonjë organizate terroriste.
Për terrorizmin është karakteristike se ai në të shumtën e rasteve është i drejtuar kundër
popullsisë civile në mënyrë që të terrorizoj sa më shumë segmente të shoqërisë dhe të
krijohet bindja së qëllimet terroriste janë të projektuara.
Si karaketristika themelore të terrorizmit mund të konsiderohen:
a. Aktet e dhunës: Njëra prej elementeve thelbësore të terrorizmit është
dhuna. Çdo akt terrorist në realitet është akt i dhunës. Dhuna realizohet në
forma dhe mjete të ndryshme. Njëra prej karakteristikave të dhunës është
disproporcionaliteti i saj me qëllimin e caktuar. Poashtu dhuna mund të
kuptohet edhe si objekt komunikimi në mes viktimës dhe dhunuesit.
b. Shkaktimi i frikës dhe formave tjera psikologjike të viktima dhe objektet e
sulmit poashtu janë elemente qënësore të terrorizmit. Qëllimi është që jo
vetëm personin, por edhe një segment të shoqërisë e cila është e identifikuar
me viktimën ta mbajë në ankth.
c. Objektivat politike kriminale: Është e kuptueshme që aktet terroriste kanë
për qëllim arritjen e objektivave të caktuara politike. Gama e këtyre
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qëllimeve politike është mjaft e gjërë, prandaj kërkon që të hulumtohet në
shumë aspekte, varësisht nga akti terrorist dhe elementet politike të cilat e
inkriminojnë këtë akt.
d. Përcjellja e një mesazhi të caktuar: edhe ky element është pjesë përbërese
e terrorizmit, ku akteret përçojnë një porosi të caktuar përmes së cilës
kuptohet qëllimi, motivi dhe objektivat e tyre. Ky mesazh u dërgohet si
viktimës ashtu edhe grupeve tjera që mendojnë njësoj. Prandaj edhe për këtë
arsye është i pranishëm fenomeni i marrjes së përgjegjësisë për aktin e kryer
terrorist. Marrja e përgjegjësisë është edhe një element më shumë për të
treguar mesazhin në mënyrë të përseritur, që tregon kontinuitetin e
veprimeve të akterëve dhe aktit terrorist.
e. Organizimi është element që të jep të kuptosh se ekzistojnë organizata
terroriste të cilat janë dirigjuese të drejtëpërdrejta të terrorizmit, të cilat janë
themeluar dhe veprojnë në ilegalitet. Organizatat terroriste planifikojnë,
përgatiten dhe janë përgjegjëse për kryerjen e sulmeve terroriste. Përkundër
organizatave terroriste ilegale ka edhe aso organizata që janë të financuara
nga shtetet të cilat punojnë për interesin e tyre dhe në këtë drejtim krijohet
një rrjet i organizatave terroriste.
f. Brutaliteti, imoraliteti dhe iracionaliteti i aktit terrorist: janë një ndër
elementet e veçanta që i dhanë terrorizmit konotacion në klasifikimin si
krimi dhe rreziku më i madh i njerëzimit. Këto elemente terroriste që kryhen
nga akterët e ndryshëm nuk marrin parasysh kurrfarë norma juridike as
zakonore, por vetëm qëllimet iracionale.
g. Paligjshmëria e aktit terrorist: çdo akt terrorist në të vërtetë është jo ligjor
dhe i ndaluar me norma ligjore. Prandaj, çdo akt terrorist, qoftë me norma
ndërkombëtare apo norma ligjore të brendshme, klasifikohet si vepër penale
dhe si e tillë është rigorozisht e ndaluar.
h. Dënimi i terrorizmit: kjo është një veti atipike e terrorizmit, e cila nuk
është e lidhur direkt me kryerjen e aktit terrorist, por de facto është çdoherë
prezente kur flasim për terrorizmin. Nuk ka asnjë akt terrorist i cili nuk
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gjykohet si i tillë, qoftë edhe për ndonjë akt që ka lidhje me atë terrorist dhe
jo vetëm nga personat zyrtar por edhe me gjerë.
i. Përzgjedhja e viktimës dhe objektit për sulm: Kjo është një karakteristikë
shumë me rëndësi e terrorizmit. Për terroristët ekziston një përshtypje e
përgjithshme që nuk ka viktimë as objekt i cili nuk mund të jetë cak i sulmit
nga terroristët. Prandaj, cak i sulmit mund të jetë çdo gjë që është e lidhur
me sistemin ligjor, me popullsinë civile ose me çdo objekt shtetëror,
reprezentativ, fetar, simbolik e kështu me radhë (Sikman, 2006).

2.5 Aktet terroriste
Aktet terroriste në mjaftë vende të botës janë bërë tepër shqetësuese dhe numri i tyre ka
shkuar duke u rritur vazhdimisht dhe pasojat e këtyre akteve kanë qenë tepër të rënda me të
cilën ka pasur viktima të shumta njerëzish, dëme materiale dhe gjendje pasigurie e panik në
masë me të cilen synojnë shkatrrimin e kaosit dhe te pasigurisë në vend.
Aktet terroriste paraqesin rrezik të madh në çdo shoqëri, prandaj angazhimi në luftën
kundër tyre është i domosdoshëm.
Akti terrorist mund të konsiderohet (Veseli,2011):
•

Prodhimi,

•

Posedimi,

•

Fitimi – marrja,

•

Transporti

•

Furnizimi (Veseli,2011).

Disa nga këto veprime, sipas natyrës së tyre, paraqesin veprime përgatitore ose veprime
ndihmëse të disa nga format tjera të aktit terrorist.
Terroristët e suksesshëm e zgjedhin teknologjinë e vet ashtu që e shfrytëzojnë deri në
maksimum mundësinë e dëmtimit të shoqërisë së caktuar.
Armë për shkatërrimin në masë “terrorizmi teknologjik”. Ky terrorizëm nënkupton
përdorimin e armëve për shkatërrime masive, ose sulme terroriste në sisteme teknologjike,
me të cilat dëshirohet të shkaktohet kaos i përgjithshëm.
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Terroristët mund të përdorin armët për shkatërrim në masë, ose mund të shfrytëzojnë
vagonin plotë me kemikalje si bombë kimike, ose të programojnë bombën virtuale
nëpërmjet rrjetit kompjuterik. Terroristë tejet të arsimuar mund të kryejnë të gjitha këto
vetëm me një sulm të koordinuar (Latifi&Beka , 2013 ).

2.5.1 Disa nga karakteristikat e akteve terroriste
Veprat penale të terrorizmit nuk janë akte të pakuptimta, të rastësishme apo veprime që
individi i ndërmerr në gjendje jo të rregullt apo i ndodhin rastësisht. Përkundrazi, për nga
natyra veprat penale të terrorizmit janë akte ku objektivi saktësohet qartë, në mënyrë të
drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë dhe ku qëllimi është konkret dhe i dukshëm.
Sipas FBI-së, 28 organizatat terroriste të huaja paraqesin kërcënim të drejtpërdrejtë për
sigurinë e SHBA-ve dhe më gjerë (Garrison, 2003). Nga këto veprime nuk kursehet asnjë
vend, prandaj nga terrorizmi askush nuk ka imunitet. Sidomos natyra e terrorizmit
“modern” është se çdokush mund të jetë një viktimë.
Objektivat, të cilat do të goditen, zgjidhen me shumë kujdes, dhe arsyeja mbrapa
caktimit të objektivave që do të goditen është e thjeshtë, sepse përmes goditjes së këtyre
objektivave do të shkaktohet ndikim i dëshiruar. Për shembull, përdorimi i vetëvrasësve si
mjet, në shikim të parë duket ide shumë irracionale dhe e pakuptimtë, që të përdoret jeta e
njeriut si mjet për të arritur një objektiv. Por, shembujt e akteve terroriste dhe dëmi që
shkaktohet përmes tyre tregon të kundërtën, sidomos nëse shikohet nga këndvështrimi i
autorit të veprës penale të terrorizmit.
Vetëvrasësit mbeten një nga armët e ashtuquajtura "armë e dobët", përballë një armiku
shumë më të fortë dhe superior, apo asimetrik. Shembull konkret është rasti i kamikazëve,
i cili tregon më së miri këtë.Japonia në nëntor të vitit 1944, diku nga fundi i Luftës së
Dytë Botërore, kishte filluar të punësonte kamikazë kur kishte vërejtur se lufta shkonte në
dëm të saj (Madsen, 2004). Qëllimi përfundimtar i autorëve ose nxitësve të veprës penale
të terrorizmit është i përqendruar në krijimin e ndjenjës së frikës te një grup i caktuar
shoqëror, natyrisht për të arritur një qëllim të caktuar. Ky qëllim do të arrihet duke
ndikuar që grupi i caktuar social do të ndryshojë sjelljen, përkatësisht do të sillet ashtu
sikurse grupi terrorist “figurativisht” kërkon nga ata.
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2.5.2 Rekrutimi
Organizatat terroriste nuk janë vetëm grupe të vogla apo fraksione ekstremiste të ndonjë
lëvizjeje. Ato kanë ndryshuar qasjen dhe mënyrën e organizmit, dhe pse ato kanë liderët e
tyre që veprojnë në aspektin strategjik, me qëllim të operimit më të lehtë, ato gjithnjë e
më shumë po aplikojnë forma të veprimit dhe manifestimit të objektivave të tyre në nivel
lokal apo në nivel të të ashtuquajturave “qeliza” ose “celulë” (cells). Sistemin e celulave e
kishte mirë të rregulluar Lëvizja Republikane Irlandeze (Demolli, 2002). Cilët janë
rekrutët e mundshëm, kush do të jetë objekt i rekrutimit nga organizatat terroriste?
Vetëvrasësit me eksploziv janë një nga armët më të forta të grupeve terroriste.
Vendet ku mund të rekrutohen anëtarët apo përkrahësit e rinj janë nga më të ndryshmet.
Rekrutimi mund të përfshijë të gjitha vendet, ku ka mundësi për shoqërim të njerëzve,
duke përfshirë këtu shkollat dhe vendet ku mbahen aktivitetet jashtëshkollore si: klubet,
klasat për ushtrime apo edhe shoqëritë artistike, institucionet fetare ose kampet e
refugjatëve, institucionet korrektuese dhe përmirësuese, interneti etj (Homland Security
Institute,2009).
Ka ide të ndryshme, përmes të cilave pretendohet se autorët potencialë të akteve terroriste
janë njerëz që i takojnë klasës së varfër të shoqërisë, mirëpo rastet e përfshirjes në akte
terroriste të njerëzve shumë të pasur nga klasa e lartë shoqërore kundërshtojnë këtë
pohim. Ndërsa, nga ana tjetër, ka edhe ide se terroristët janë të pashkolluar dhe u mungon
edukimi.
Një formë shumë e suksesshme e rekrutimit të anëtareve të rinj e sidomos përkrahësve
dhe simpatizuesve është përdorimi i mediave. Ndër mediat që mendohet se janë më të
suksesshme në këtë fushë janë programet televizive, por edhe interneti dhe rrjetet sociale
dhe në të vërtetë, interneti dhe sidomos rrjetet sociale kanë ndikuar krejtësisht në
transformimin e terrorizmit, duke përfshirë mënyrën se si terroristët shpërndajnë
dokumente dhe propagandë, rekrutojnë dhe i trajnojnë anëtarët e rinj (Denning, 2009).
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2.5.3 Tipologjia
Modelet apo tipat, paraqesin një lloj sistemi të klasifikimit.

Ekzistojnë mënyra të

ndryshme dhe ide të ndryshme rreth përcaktimit të tipologjisë. Një mënyrë e përcaktimit
të tipologjisë është ajo e vendosjes së dallimeve që do të jenë të rëndësishme për të marrë
parasysh suksesin strategjik të terrorizmit, ose për shqyrtimin e shumëllojshmërisë së
akteve terroristëve me qëllime të drejtpërdrejta politike dhe jopolitike (Typology of
Terrorism, 2003).
Përcaktimi i një tipologjie nuk paraqet zgjidhje të problemit të përcaktimit të një
përkufizimi unik ndërkombëtar. Përveç problematikës së një përkufizimi unik, një tjetër
problem në kontekstin e zgjidhjes së problemit të përcaktimit të tipologjisë së terrorizmit
është dinamizmi në paraqitjen e veprave penale të terrorizmit.
Një ndarje tjetër, e cila i takon kohës së tanishme dhe zhvillimeve të teknikes dhe
teknologjisë informative është edhe ndarja në: Terrorizmin konvencional, Teknoterrorizmin dhe Cyber-terrorizmi etj (Kraniqi, 2005).

2.6

Prania e terrorizmit në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni

Kosova, Shqiperia dhe Maqedonia si të gjitha vendet e botes po bëjë perpjekje, të pakten
në aspektin formal në hartimin dhe draftimin e akteve të ndryshme me qëllim të luftimit
dhe parandalimin e terrorizmit.
Numri i të arrestuarve në të gjithë rajonin në vitet e fundit vërtetojnë faktin se kërcënimet
terroriste në rajon, kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë nga xhihadistët terroristë, të
përfaqësuar nga të rikthyerit nga zonat e konfliktit dhe nga individët e e nxitur nga rritja e
radikalizmit në vend. Në nëntor të 2016-ës autoritetet kompetente në Shqipëri, Kosovë
dhe Maqedoni parandaluan kryerjen e dy sulmeve terroriste të planifikuara në territoret e
tyre, me 19 të arrestuar në Kosovë dhe gjatë në Shqipëri dhe Maqedoni. Sulmet, thuhet se
kishin në objektiv ndeshjen e futbollin në Shqipëri (midis Shqipërisë dhe Izraelit) dhe një
objektiv në Kosovë, të cilat besohen se janë drejtuar dhe planifikuar nga Siria (Raporti
Europol, 2017).
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Niveli i kërcënimeve nga ekstremet e majta apo të djathta, si dhe prej anarkistëve, janë të
parëndësishme në krahasim me terrorizimin me bazë fetare (kërcënim kryesor) dhe
terrorizimit etno-nacionaliste dhe separatist (në vende të dytë).

2.6.1 Terrorizmi në Kosovë
Pasi situata politike dhe e sigurisë në Kosovën veriore vazhdoi ta kufizonte mundësinë e
qeverisë për ta ushtruar autoritetin e vet në atë pjesë, Forca e NATO-s për Kosovën
(KFOR) dhe Misioni i BE-së për Sundim të Ligjit (EULEX) punuan me Policinë e Kosovës
për ta mbajtur një mjedis të qetë e të sigurt dhe për ta forcuar sundimin e ligjit, përfshirë atë
në kufij. Mundësia e Kosovës për ta ushtruar autoritetin e vet në veri është përmirësuar që
nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Brukselit në vitin 2013 për normalizim të marrëdhënieve
me Serbinë.
Ndonëse Kosova dhe Serbia fqinje zakonisht nuk bashkëpunojnë në çështje të
kundërterrorizmit, qeveritë kanë pasur një plan për menaxhim të integruar të kufirit (MIK)
që nga viti 2013 dhe kanë marrë pjesë në trajnime të përbashkëta të sponsorizuara nga
Qeveria e SHBA-së (Raporti i DASH, 2016).
Kosova ka një kornizë gjithëpërfshirëse ligjore që i mbulon të gjitha aspektet kriminale që
lidhen me terrorizmin. KPK ndjek modelin e OKB-së për legjislacion penal kundër
terrorizmit dhe i kriminalizon të gjitha format e terrorizmit, përfshirë kryerjen, ndihmën,
lehtësimin, rekrutimin, trajnimin dhe shtytjen për të kryer vepra terroriste.
Ai gjithashtu kriminalizon fshehjen ose moslajmërimin e terroristëve ose grupeve terroriste,
organizimin dhe pjesëmarrjen në grupe terroriste dhe përgatitjen e veprave terroriste kundër
rendit kushtetues dhe sigurisë së shtetit të Kosovës.
Përveç kësaj, KPP ua ofron autoriteteve të gjitha kompetencat e nevojshme për t’i hetuar
dhe ndjekur penalisht rastet e tilla, përfshirë mundësinë për të përdorur masa të fshehta si
përgjimi, agjentët e fshehtë, zbulimi i të dhënave financiare dhe përgjimi i komunikimeve
kompjuterike. Ai më tej u jep autoriteteve fleksibilitet për t’i hetuar aktivitetet kriminale
gjatë fazës së planifikimit për t’i parandaluar krimet dhe aktet terroriste. KPP gjithashtu u
lejon gjykatave të Kosovës të pranojnë prova nga vendet e tjera, duke lejuar kështu
ndjekjen penale të terrorizmit ndërkombëtar në Kosovë. RKS-së mbronë fuqishëm shtetin
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nga terrorizmi ku thuhet se autoritetet e sigurisë në Kosovë të paktën 14 organizata
joqeveritare I mbyllën më shumë se një vit më parë, me dyshimin e mbështetjes dhe
financimit të veprimeve ekstremiste e terroriste të individëve a grupeve të veçanta (Radio
Evropa e lire,2016).
Kosova gjithashtu kriminalizon bashkimin në një ushtri, polici ose formacion paraushtarak
të huaj në konflikte të armatosura jashtë territorit të Kosovës dhe propagandat përkatëse.
Dënimi për këto akuza është deri në 15 vjet burgim, prokuroria e Kosovës vendosi të mbajë
në paraburgim 14 të dyshuar për përgatitje të akteve terroriste kundër rendit kushtetues të
vendit.
Rreth 100 persona janë arrestuar në Kosovë që nga shtatori 2014 me akuzat e anëtarësisë në
grupe islamike që përfshijnë ISIS dhe Al-Nusra.Më tepër se 50 prej tyre janë aktualisht në
gjyq. Vlerësimet e fundit nga autoritetet tregojnë se rreth 300 shqiptarë të Kosovës i janë
bashkuar në total ISIS dhe Al-Nusrës (Periskopi,2016).

2.6.2 Terrorizmi në Shqipëri
Duke e konsideruar terrorizmin ndërkombëtar si një rrezik dhe sfidë ndërkombëtare,
Shqipëria e ka trajtuar atë si një problem kompleks: politik, juridik, ushtarak dhe ekonomik
e social.
Në këtë kuadër ekziston dhe po zbatohet Strategjia Kombëtare në luftën kundër terrorizmit.
Forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit dhe i bashkërendimit të punës së organeve
ligjzbatuese midis vendeve të rajonit dhe në nivel më të gjerë, përbën një nevojë dhe
domosdoshmëri për rezultate më efikase në luftën kundër krimit të organizuar dhe të
trafiqeve të paligjshme (Anagjeli, 2015).
Qeveria shqiptare është e vendosur në përpjekjet e saj për të parandaluar dhe luftuar
ekstremizmin e dhunshëm, terrorizmin dhe të gjitha krimet e lidhura. Sekretari i
Përgjithshëm i KBR Goran Svilanoviq, tha se “Lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të
dhunshëm nuk mund të bëhet pa mbështetjen e plotë dhe pjesëmarrjen e institucioneve
gjyqësore në proces.
Që nga viti 2016, gjykatat e rajonit kanë gjetur dhjetëra individë fajtorë për veprat penale
që lidhen me luftimet e huaja dhe terrorizmin, duke shqiptuar dënime me më shumë se 380
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vjet burgim dhe burgosjen e më shumë se 70 individëve në burgje në të gjithë Ballkanin
Perëndimor” (Lesi,2018).
Në nentor të vitit 2016 u arrestuan gjithashtu katër përsona të cilet dyshoheshin që kishin
kryer akte tërroiste gjatë një ndeshjë në Shkoder.

2.6.3 Terrorizmi në Maqedoni
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin në vitin 2016
përmendet edhe Maqedonia, me ç`rast theksohet ndërmarrja e tri aksioneve të ndryshme
anti-terroriste, prej të cilave, njëra ka qenë në koordinim me Shqipërinë dhe Kosovën, që ka
sjellë deri në arrestimin e 23 personave.
“Qeveria e Maqedonisë, në mars ka miratuar strategji nacionale për anti-terrorizëm. Në
strategji ka pjesë të përkushtuar për mbrojtje nga ekstremizmi i dhunshëm, por nuk ekziston
strategji nacionale për luftim të ekstremizmit të dhunshëm.
Qeveria ka krijuar një draft-plan për anti-terrorizëm në nëntor, dhe e ka dorëzuar për
shqyrtim në Komisionin Evropian. Ndryshe, në raportin e fundit, sa i përket terrorizmit
gjatë vitit 2016, Departamenti amerikan i Shtetit, në pjesën që ka të bëjë me Maqedoninë,
ka theksuar nevojën e përforcimit të kapaciteteve të institucioneve shtetërore të
Maqedonisë, për detektimin dhe për parandalimin e akteve terroriste pa mbështetjen e
bashkësisë ndërkombëtare.
Në raport po ashtu theksohet se në Maqedoni mungon korniza ligjore për luftë kundër
shpëlarjes së parave dhe financim të terrorizmit (Bota Sot, 2017).
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2.7

Veprat penale të terrorizmit në legjisacionin e Republikës së Kosovës

KPPK, kishte parashikuar dënime mjaft të ashpra për autorët e veprave penale të terrozimit.
Dënimi me burgim që do të caktohej për autorin e kësaj vepre do të mund të ishte prej
dhjetë deri në njëzet vjet burgim. Por, nëse vepra penale e kryer e terrorizmit rezulton
me dëmtime të rënda trupore, autori do të dënohej me burgim së paku pesëmbëdhjetë vjet.
Ndërsa, forma e rëndë e kryerjes së kësaj vepre do të konsiderohej rasti kur vepra penale e
terrorizmit rezulton me vdekje, atëherë autori do të dënohej me burgim së paku
pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim afatgjatë.
KPPK i miratuar në vitin 2003, kishte parashikuar dënime jo vetëm për kryerjen e veprës
penale të terrorizmit, por edhe për dhënien e ndihmës, lehtësimit, rekrutimit për të të
terrorizmit. Ligjvënësi ka sanksionuar edhe veprimet e tjera inkriminuese siç janë
organizimi, përkrahja dhe pjesëmarrja në grupe terroriste. Madje parashikohej dënimi me
burgim prej një deri në dhjetë vite edhe për pjesëmarrjën në grup, pavarishtë nese grupi
kishte arritur apo jot a kryejë vepren penale (Kodi I Përhershëm Penal i Kosovës,2003).
Ndërsa KPK-së 2012 trajton shumë çështjë të njëjta me KPPK të vitit 2003, por me disa
ndryshime te dukshme për inkriminimin e veprës penale të terrozimit në veçanti.
Në KPRK vepra penale e terrorizmit trajtohet në pjesën që parashikon veprat penale kundër
rendit kushtetues dhe sigurisë së RK-se. në këtë kapitull kemi disa ndryshime të dukshme.
Në KPPK nuk përmendej rendi kushtetues, ngase në atë kohë Kosova ende nuk kishte
kushtetut të mirëfilltë, por vetëqeverisje më një kornizë kushtetuese, në KPRK terrorizmi
cilësohet si një veper penale kunder rendit kushtetues dhe sigurisë së përgjithshmë të RKsë, por megjitatë definicioni për terrorizmin mbetet plotësishtë I njejtë në të dy kodët.
Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës veprat penale të terrorimit mbeten:
1. kryeja e veprave terroriste neni
2. ndihma në kryejren e terrorizmit
3. lehtësimi në kryerjen e terrorizmit
4. rekrutimi për terrorizmin
5. trajtimi për terrorizëm
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6. shtytja për kryejen e veprave terroriste
7. fshehja mos lajmërimi I terroristëve
8. organizimi dhe pjësmarrja në grupet terroriste
9. përgatitja e vepareve terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe
sigurisë së RP-së
Duke iu referuar të dhënave nga SIPS, në vijim do të ceku disa statistika për praninë e
terrorizmit, ndihmën në kryerjen e terrozimit, trajtimin për terrorizmin etj, që konsiderohen
si vepra penale në Kodin Penal të Rebublikës së Kosovës.
Table 1 - statistikat e terrorzimit në periudhën 2015-2017
Neni

VEPRA

2015

2016

2017

136

Kryerja e veprave terroriste

1

1

/

137

Ndihma në kryerjen e terrorizmit

/

/

/

138

Lehtësimi në kryerjen e terrorizmit

3

/

/

139

Rekrutimi për terrorizëm

3

/

/

140

Trajnimi për terrorizëm

/

/

/

141

Shtytja për kryerjen e veprave terroriste

/

/

2

142

Fshehja ose moslajmërimi i terroristëve dhe grupeve
terroriste

/

1

/

143

Organizim dhe pjesëmarrja në grup terrorist

14

10

19

144

Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër
3

2

6

rendit kushtetues dha sigurisë së Republikës së Kosovës

Marrur nga Vlerësimi i kërcenimit nga Krimet e rënda dhe krimi i Organizuar – Shërbimi
Policor i Republikës së Kosovës (2015-2017)
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Nga të dhënat statistikore del se numri i përgjithëm i veprave penale nga viti 2015 deri në
vitin 2017 është në rritje. Gjatë kësaj periudhe kanë qenë gjithësej 65 vepra penale të
terrorizmit.
Duke iu referuar statistikave nga sherbimi policor del se shteti ynë ka pasur më shumë
ngritje të veprave terroriste të nenit 143-144 që cilat janë në kundershtim më KPK. Në atë
nen thuhet se “ Kushdo që organizon ose drejton një grup terrorist dënohet me gjobë deri në
pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me burgim prej dhjetë (10) deri në njëzet (20) vjet dhe
kushdo që merr pjesë në veprimtaritë e grupit terrorist dënohet me burgim prej pesë (5) deri
në dhjetë (10) vjet ” ndërsa në nenin 144 Kushdo që përgatit kryerjen e veprave penale nga
nenet 135-142 të këtij Kapitulli, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.
Për qëllime të këtij neni, shprehja “përgatitje e veprës penale” përfshin furnizimin apo
aftësimin e mjeteve kryesve për kryerjen e veprës penale, eliminimin e pengesave për
kryerjen e veprës penale, marrëveshjen, planifikimin apo organizimin me personat e tjerë
për kryerjen e veprës penale, si dhe çfarëdo veprime tjera që krijojnë kushte për kryerjen e
drejtpërdrejtë të veprës penale, por të cilat nuk e përbëjnë vet veprën penale (Kodi Penal i
Kosovës,2012).
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2.7.1 Strategjia për parandalimin e terrorizmit në Kosovë.
Ngjarjet që kanë ndodhur në vitet e fundit në Kosovë, Evropë, Lindjen e Mesme dhe më
gjerë e kanë bërë të qartë nevojën dhe interesin e Republikës së Kosovës që të hartoj një
strategji përmes të cilës do të koordinohen masat në forcimin e qëndrueshmërisë së shtetit
dhe shoqërisë ndaj kërcënimeve që vijnë nga radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm.
Shteti i Kosovës zotohet se do të angazhohet maksimalisht për parandalimin dhe luftimin e
kësaj dukurie në vendin tonë, por ka edhe synim që të jetë partner i rëndësishëm dhe pjesë e
pandashme e përpjekjeve ndërkombëtare kundër terrorizmit.
Me qëllim të adresimit më me sukses të kësaj dukurie, qeveria ka përcaktuar si objektiv
hartimin e kësaj strategjie. Ky dokument strategjik përmban objektivat strategjike,
specifike, përcakton mekanizmat, metodat dhe mënyrën përmes planit të veprimit me
qëllim të implementimit të një politike efektive kundër terrorizmit në nivel vendor
dhendërkombëtarë.
Kjo strategji ka për qëllim edhe fuqizimin e mekanizmave institucional të dedikuar për
parandalim dhe luftim të terrorizimit, ngritjen e bashkëpunimit dhe koordinimit
institucional në nivel vendi por edhe ngritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar.
•

Shtrohet pyetja cili është versioni dhe qellimi I kësaj strategjije dhe cilat janë
objektivat e parandalimit?
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Table 2– Strategjia kundër terrorizmit 2012-2017

VIZIONI

MISIONI

OBJEKTIVAT E

MBROJTJA

PARANDALIMIT
Vizion i kësajstrategjie

Përcaktimi i

Indetifikimi me

Mbrojtja e

është krijimi i një

objektivavedhe

kohë I faktorëve që

qytetarevetë RKS-

ambienti të sigurt në të

prioriteteve

mund të nxisin

së, pronës së tyre

cilin qytetarët e

strategjike për

qytetarët në

nga aktet terroriste;

Republikës së Kosovës

parandalim dhe

ekstremizën;

Parandalim I

do të jenë të mbrojtur

luftim të

Promovimi I vlerave

përvetësimit dhe

nga kërcënimet e

terrorizmit;

demokratike,

përdorimit të

terrorizmit.

Krijimi i

barazisë si dhe

mallrave

kapaciteteve efikase teolerancës

strategjike,

dhe efektive për t’u

ndëretnike dhe

mallrave me

ballafaquar me

ndëefetare;

përdorim të

terrorizmin;

Reagimi dhe

dyfishtë, armët e

Zhvillimidhe

kundëevenia ndaj

shkatrrimit në

fuqizimi i

ideologjisë e cila

masë;

partneritetit në nivel propangan apo

Ngritja e masave të

të vendit, regjionit

përkrahë dhunën;

sigurisë;

dhe në atë

Ngritja dhe fuqizimi

Ndërmarrja e

ndërkombëtar në

I kapaciteteve të

masave për

fushën e kundër-

intitucioneve të

mbrojtje nga

terrorizmit;

RKS-së në

ndërhyrjet dhe

indetifkim dhe

sulmet kibernitike

parandalim.

Marrur nga Strategjia kundër terrozimit 2012-2017
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Gjatë hartimit të kësaj strategjie është bërë një punë e konsiderueshme hulumtuese dhe
analitike me qëllim të formulimit të objektivave strategjike, specifike dhe aktiviteteve të
domosdoshme për parandalim dhe luftim të terrorizmit. Si rezultat i punës dhe angazhimit
të të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës, janë identifikuar alternativat më të
mira respektivisht objektivat më të përshtatshme të cilat do të ndihmojnë Republikën e
Kosovës në parandalim dhe luftim të terrorizmit. Ata të cilët e përkrahin terrorizmin ose të
cilët kryejnë sulme terroriste mund të motivohen dhe të nxiten nga faktorë të shumtë,
përfshirë fenë, nacionalizmin dhe ekstremizmin politik ose djathtistë. Është fakt i pranuar
që aktualisht kërcënimi në nivel ndërkombëtar buron nga grupet që abuzojnë me fenë
islame.
Kosova ka kapacitete dhe burime të brendshme por jo të mjaftueshme, për t’iu
kundërpërgjigjur sulmeve terroriste të përmasave të mëdha dhe subjektet tjera
ndërkombëtare do ta mbështesin, dhe do të bashkëpunojnë me Republikën e Kosovës në
rast të një sulmi të tillë. Kosova ka burime dhe kapacitete për t’u ballafaquar dhe për të
adresuar kërcënimet e brendshme terroriste (Strategjia kundër terrorizmit 2012-2017).
•

Strategjia Kombëtare kundër terrorizmit dhe Plani i Veprimit udhëhiqen nga
parimet vijuese:

Parimi i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë – Veprimet e ndërmarra për luftimin e
terrorizmit duhet të bazohen në dispozitat e parapara në Kushtetutën e Republikës së
Kosovës, legjislacionin në fuqi si dhe marrëveshjet ndërkombëtare.
Parimi i lirive dhe të drejtave të njeriut – Nënkupton garantimin e lirive dhe të drejtavetë
gjithë individëve, gjatë të gjitha fazave të angazhimit të institucioneve në parandalimin dhe
luftimin e terrorizmit.
Parimi i bashkëpunimit – Qeveria e Republikës së Kosovës është e përkushtuar në
respektimin e bashkëpunimit dhe bashkërendimit të aktiviteteve midis institucioneve
vendore dhe bashkëpunimin ndërkombëtarë në luftën kundër terrorizmit.
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Pjesëmarrja – Nënkupton përfshirjen e të gjitha institucioneve, mekanizmave tjerë si dhe
shoqërinë në përgjithësi në parandalimin dhe luftimin e terrorizmit në nivel shtetërorë dhe
ndërkombëtarë.
Parimi i vazhdimësisë – Nënkupton angazhimin e vazhdueshëm të të gjitha institucioneve
dhe akterëve të ndryshëm.
Parimi i besueshmërisë – Institucionet përgjegjëse për parandalimin dhe luftimin e
terrorizmit duhet të kujdesën për ndërtimin e besimit në ruajtjen e integritetit të hetimeve, të
dhënave dhe informacioneve nga keqpërdorimi nga ata që kanë qasje në to.
Parimi i proporcionalitetit – Nënkupton ushtrimin e autoritetit të institucioneve që merren
në parandalimin dhe luftimin e terrorizmit, vetëm atëherë kur është e domosdoshme dhe
vetëm deri në nivelin që nevojitet për të arritur objektivat legjitime, me mjete dhe metoda të
përshtatshme, kohë sa më të shkurtër të mundshme (Strategjia kundër terrorizmit 20122017).
Zhvillimi dhe implementimi i strategjisë shtetërore kundër terrorizmit përfshinë të gjitha
strukturat e Qeverisë dhe mekanizmave tjerë, duke vepruar së bashku për tu ballafaquar me
kërcënimin nga terrorizmi.
Implementimi, po ashtu varet nga partneriteti në mes agjencive të zbatimit të ligjit,
institucioneve dhe mekanizmave tjerë, administratës publike, autoriteteve lokale si edhe
sektorit privat dhe atij bamirës.
Procesi i monitorimit, mundëson identifikimin dhe zgjidhjen e shpejtë të problemeve me
përpjekje të koordinuara dhe bashkërenduara ndër - institucionale si dhe shoqërisë civile,
me qëllim të parandalimit të rishfaqjes së këtyre problemeve.
Përmes procesit të monitorimit të vazhdueshëm të mbledhjes së të dhënave, ofrohen
informacione rreth progresit të ndikimit të masave që janë ndërmarrë gjatë zbatimit të
strategjisë si dhe vlerësohen dhe tregohen rezultatet e arritura. Ky proces do të zhvillohet në
periudha tre (3) mujore. Vlerësimi është proces i shqyrtimit të efektivitetit dhe efikasitetit të
ndikimit të masave të parapa në këtë strategji. Çdo vit do të organizohet nga një punëtori
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me qëllim të vlerësimit, voluimit dhe rishikimit të strategjisë dhe planit të veprimit
(Strategjia kundër terrorizmit 2012-2017).
Në fund të afatit kohor të paraparë për implementim të kësaj strategjie do të organizohet një
punëtori për vlerësim përfundimtarë të saj. Struktura e mekanizmit implementues,
monitorues dhe vlerësues të përcaktuara në këtë strategji nënkupton strukturën e
mekanizmit ekzistues nën udhëheqjen dhe koordinimin e Koordinatorit Nacional Kundër
Terrorizmit (Strategjia kundër terrorizmit 2012-2017).
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Terrorizmi, si sfidë bashkëkohore e sigurisë është fenomën shumëdimensional dhe me
reaksion të caktuar I cili mund të jetë zinxhir dhe shkatërrues I çdo shteti. Në këtë punim
synohet të hulumtohen dhe të studiohen disa nga problemet themelore, të cilat paraqiten në
fushen e sanksionimit dhe procedimit të veprave penale të terrorizmit.
Qellimi i këtij hulumtimi është të vë në pah rrezikshmerinë që vjen nga veprat penale të
terrorizmit, si dhe rëndësinë që ka ky legjislacion në parandalimin dhe luftimin e këtyre
veprave penale dhe nga ky kendëveshtrim do të hulumtohen përgjigjjet e pyetjeve: si është
shfaqur terrorizmi? Sa është i përhapur ky fenomen në Kosovë dhe vendet e tjera shqiptare?
dhe njëra ndër çëshjet më interesante është edhe parandalimi i këtij fenomeni dhe se me
çfarë legjislacioni shteti jonë arrin ti mbronë qytetarët e vet nga aktet terroriste.
Deklarimi I problemit ka të bejnë me përhapjen e vazhdueshme të terrorizmit dhe të akteve
terroriste po thuajse në gjithë vendet.
Sa i përketë trajtimit juridiko penal të terrorizmit ekzistojnë strategji, ligje dhe shumë
doracak për rregullimin dhe sanksionim e kësaj dukurie që çdo herë e më shumë po merr
përmasa të mëdha çoftë në shoqërin Kosovare edhe atë ndërkombëtare.
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4

METODOLOGJIA

Në këtë punim humumtues, janë përdorur disa metoda të kërkimit shkencor. Punimi është
mbështetur në libra, artikuj, raporte, studime, që lidhen me terrorizmin të publikuara në
Kosovë dhe në vende të ndryshme të botës. Metodat që janë përdorur janë;
METODA HISTORIKE - me anë të të cilave është pasqyruar në punim kronologjia e
zhvillimit historik të ngjarjeve, dhe përpjekjeve për përshtatjen e legjislacionit. Përdorimi i
metodës historike ka mundësuar që veprat penale të terrorizmit të hulumtohen si dukuri
shoqërore të cilat janë paraqitur gjatë periudhave të ndryshme historike, si pasojë e
shkaqeve dhe e kushteve shoqërore në një hapësirë dhe kohë të caktuar.
METODA KRAHASIMORE - është përdorur sidomos në krahasimin e legjislacionit në
periudha të ndryshme kohore, por edhe në krahasimin me legjislacionin e vendeve të
ndryshme si dhe në zgjidhjet ligjore që kanë përdorur apo përdorin shtete të ndryshme në
parandalimin dhe luftimin e terrorizmit. Kjo metodë ka mundësuar që të fitohet një pasqyrë
e qartë rreth relevancës së legjislacionit kosovar, por edhe raportit aktual me legjislacionin
e vendeve të ndryshme.
METODA STATISTIKORE, SASIORE DHE CILËSORE - e studimit të materialeve të
shumta, si edhe e studimit të statistikave ka ndjekur këto etapa: hetimore dhe gjyqësore të
cilat nxjerrin në pah efektivitetin e masave legjislative, institucionale dhe operacionale si
dhe zbatimin e ligji duke dhënë tregues të qartë për diferencën ndërmjet ligjit të shkruar dhe
zbatimit të tij praktikë në Kosovë.
METODA E INTERPRETIMIT TË LEGJISLACIONIT - është përdorur me qëllim të
argumentimit dhe posaçërisht qartësimit të fenomenit dhe analizimit të kuptimit të esencës
së çështjeve të studiuara.
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5

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Sot, nuk kemi asnjë shtet që nuk është I ekspozuar ndaj formave të ndyshme të terrozimit,
forma të cilat janë të motivuara kryesisht nga qellimet, ideja dhe interesa të ndyshme ose
përfitime.
Terrozimi është një rrezik me karakter ndërkombëtarë që nuk njeh kufij shtetëror as rajonal
dhe se parandalimi I kësaj dukurie mjaftë negative në shoqëri është e mundur vetëm përmes
bashkëpunimit rajonal dhe global për parandalimin dhe luftimin e terrorimit, dhe ky
bashkëpunimin fillon duke miratuar akte të ndryshme normative dhe vazhdon deri tek
zbatimi I atyre akteve si dhe krijimin e politikave dhe strategjive të ndryshme që mund të
kenë një rol shumë të rëndësishem në zhdukjen e terrorizmit.
Format më të shpeshta të terrorizmit që po ndodhin në ditët e sotme janë: shperthimet me
materiale eksplozive, rrembimet e njerzëve dhe mjetet e transportit, sulmet e armatosura
dhe vrasjet. Andaj në RK është përpiluar për këtë vepër penale një strategji, ligj dhe plan i
veprimit për periudhën e caktuar kohre 2015-2018, ku synimi i kësaj strategjie është
mbrojtja e qytetarëve nga sulmet e përditshme, si dhe luftimi i terrorizmit, ndërsa përmes
ligjit synohet parandalimi I redikalizmit që çon deri tek terrorizmi duke përfshirë
rekrutizmin, shpërlarjen e ideologjisë terroriste dhe financimin e terrorizmit.
Sipas statistikave të marrura Shërbimi Policor I Kosovës vetëm gjatë periudhës 2015-2017
del se kemi 65 vepra penale të terrorizmit që do të thotë që fenomeni terrorizim është në
rritje çdo herë e më shumë.
Rekomandimet:
Sipas disa autorëve pretendohet se autorët potencial të akteve terroriste janë kryesishtë
njërzit që I takojnë klasës së varfur të shoqërisë dhe së terroristët janë të pashkolluar dhe iu
mungon edukata, prandaj shteti ynë dhe vendet perëndimore duhet të fokusohen më shumë
në këto drejtime, që secili fëmijë mos të ndjej vetën të shtypur por të edukohet si të tjerët.

29

Shteti ynë duhët ta ulë papunësinë në mënyre që të zhduket lakmija ose luksi I tepert dhe
rinia jonë të mos iu bashkohet oragnizatave terrosite, se më të vertëtë papunësia,
mosarsimimi dhe mungesa e programeve integruese për të frenuar problemet sociale do të
ndihmojë shoqërinë për të mos kuptuar se cilat janë shkaqet e vërteta të terrorizmit.
Duke pasur parasysh se identifikimi i këtyre problemeve është me rëndësi jetike për
njerëzimin, duhet të bëhet një zgjidhje me qëllim të ruajtjes së popullatës dhe të të
arriturave materiale të saj. Kjo njëherit ështe obligim i yni dhe i brezave që do të vijnë pas
nesh.
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